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Abstract
The purpose of this study is to analyze factors that
influence children poverty in West Sumatera Province
based on household and parents characteristics. To
address this issue, the 2013 National Socioeconomic
Survey was derived from the Indonesian Statistics
Agency and analyzed using logistic regression.
Research results showed factors that significantly
affected the probability of children fall into absolute
poverty are low education level of parents, mother and
head of household’s employment status, location of
residences in villages, and having more than one child.
Policies on poverty alleviation have been implemented
by the government. However, a more comprehensive
effort particularly for family with children under-five
needs to be taken into account.
Keywords: Child Poverty, Birth Certificate, Exclusive
Breastfeeding, Basic Immunization, Early
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Abstrak
Ar t i ke l  ini  ber t uj uan me ngka j i  f a kt or - f a kt or  ya ng
me m p e n ga r uhi  ke mi s ki na n a na k Ba l it a di  Pr ovi nsi
Suma t e r a  Bar at  be r da s ar ka n ka r a kt e ri st i k r uma h t a ngga
da n or a ng t ua . Unt uk me nc a pa i  t uj ua n te r se but,
di guna ka n dat a Sur ve i Sos i al  Ekonomi  Na si onal
( SUSENAS)  t a hun 2013 da r i Bada n Pusa t  Sta ti st ik
( BPS) . Pe ngol a ha n da n a na l is a dat a  di da s ar ka n pada
p e r sa ma a n r e gr e s i  l ogi s ti k . Ha s i l  kaj ia n me nunj ukka n
ba hwa  f a kt or - f a kt or  ya ng s i gni f i ka n me m p e n ga r uhi
pe l uang a na k Ba l i t a  j a t uh pa da  kondi s i  ke mi s ki na n
a bs olut  a da la h dis e babka n ka r e na  r e nda hnya
pe ndi di ka n, pe ke rj aa n ibu da n ke pal a  r uma h t a ngga ,
s t at us  t i ngga l  di  wi l a ya h pede s a an, da n me mi l i ki  Ba l ita
l e bi h da ri  s at u ora ng. Int e r ve ns i  ke bij a ka n  pe nge nt as a n
ke mi s ki na n t el a h dil a kuka n ole h pe me r i nta h, a kan
t e ta pi  di perl uka n i mpl e me nt a si  ya ng l e bih
ko mpr e he ns if , da n be rf okus  pa da  ke l uar ga  mi s ki n
de ng a n a na k Ba li t a.
Kata Kunci: Kemiskinan Anak, Akte Kelahiran, ASI
Eksklusif, Imunisasi Dasar, Pendidikan
Usia Dini
PENDAHULUAN
Pe nge nt a sa n ke mi s ki na n me r upa ka n s al a h s at u pr ogr am
ke r j a  ya ng di s e pa ka t i  dal a m pr ogr a m Sustainable
Development Goals ( S DGs ) di sa mpi ng pr ogr a m -
pr ogr a m l a i nnya . Pr ogr a m i ni  a nt ar a  l ai n be rt uj ua n
unt uk me ni ngka t ka n ke h i dupa n dan ke s ej a ht er a an
ka u m pe r e mpua n da n anak - a na k me l a l ui  peni ngka t an
ha r a pa n hi dup, st a tus  gi zi  da n ke s e ha t an, se rt a  a ks e s
t e r ha da p pe ndi di ka n khus us nya  ba gi  a na k - a na k
di ba wa h 5 t a hun ( Ba li ta ) . Se l ai n it u, pr ogr a m SDG’S
ya ng me r upa ka n ke l anj uta n dar i Millenium
Development Goals ( M DGs )  j uga  dapa t me mbe r i ka n
s e bua h ke r a ngka  pe mi ki r a n ba gi  pe nga mbi l  ke bij a ka n
unt uk me ma s t i ka n ba hwa  ha k - ha k da s a r  a na k, s epe rti
a kt e  ke l a hir a n, ASI e ks kl us i f , i muni s a s i  le ngka p da n
pa r ti si pas i  pendi di ka n pr a s e kola h ( PAUD)  da pat
t e r pe nuhi  ( UNICEF, 2012) .
Al ki r e  da n Fost er  ( 2011)  s er ta  Se n ( 199 6 )
me n ge muka ka n ba hwa  kemi s ki na n s e ca r a umu m da pa t
di ukur  me l a l ui  kondi s i e kono mi , na mun unt uk
me ma ha mi  ga mba r a n ke mi s ki na n ya ng s e s ungguhnya
ukur a n kondi s i  e konomi  s a j a  ti da k c ukup. Pe nde ka ta n
ya ng t e r ba i k unt uk me n gukur  ke mi s ki na n me nur ut
ke t i ga  a hli  i ni  ada la h me la l ui  pende ka t an deprivasi .
Nasri Bachtiar, Mora J.Rasbi, dan Rahmi Fahmi
Fa kul t a s  Ekonomi  Uni ve r sit a s  Anda la s
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M e nur ut  pende ka t an i ni , kemi s ki na n t i da k ha nya  di ukur
de nga n i ndi ka t or  pe ndapa ta n, t et a pi  j uga  da pat  diukur
da r i ber ba ga i di me ns i l a in ya ng me nc e r mi nka n
ke mi s ki na n se s ungguhnya , s e pe rt i te r bat as nya  a ks e s
t e r ha da p a ir  be rs i h da n s a nit a si , pe ndi di ka n dan
pe l a ya na n ke s e hat a n, s e rt a  pe nc at at a n ke l ahir a n.
UN ICEF & SM ERU ( 2013)  me n ge muka ka n l e bi h dar i
s e par uh a na k - a na k di  ne ga r a  be r ke mba ng t umbuh
da l a m ke mi s ki na n. K e mi s ki na n i ni  me mbua t  me r e ka
ke hi l a nga n ke ma mpua n  ya n g di but uhka n untuk
be r ta ha n hi dup da n ber ke mba ng, s er t a me mbua t  a na k -
a na k l e bi h re nta n t er ha da p e ks pl oit a si , pel e ce ha n,
di s kr i mi na si , da n sti gma t i sa si . Ol e h ka r ena  it u,
pe mba nguna n ba ngs a  ke  de pa n t i da k ha nya
me ni t i kbe r at ka n pa da  pe nduduk de wa s a s aj a , te t api
j uga  pa da  ke l ompok a na k - a na k ya ng j uml a hnya
me nc a pa i  ha mpi r  s e pe rt iga  da r i  j uml a h pe nduduk
duni a .
Di  Indone s i a , per s e nt as e  a na k us i a  0 - 6 t a hun pa da
r uma h t a ngga  mi s ki n ( 16,94 per s e n)  l e bi h ti nggi
di ba ndi ng r uma h ta ngga  t ida k mi s ki n ( 12,96 pe rs e n) .
Se da ngka n pe r s ent as e  pe nduduk us i a  19 t a hun ke  a ta s
( pe nduduk de wa s a)  pada  ruma h t a ngga  mi s ki n ( 56,34
pe r se n) l ebi h re nda h diba ndi ng pa da r uma h ta ngga  t i da k
mi s ki n ( 64,78 per s en) ( BPS, 2013) . Angka  i ni
me nunj ukka n ba hwa  tida k s e t ia p ora ng bi sa
me mpe r ol e h ma nf a at  dar i t r a ns f or ma s i  e konomi  ya ng
t e rj a di  di  Indone s i a  da n ana k - a na k me r upa ka n pi hak
ya ng pa l i ng ba nya k t er ke na  da mpa k da ri  ke mi s ki na n.
Be r da sa r ka n pe ne li ti a n UN ICEF & SM ERU ( 2013)
ya ng me ngguna ka n da t a  pane l  Sus e na s  t a hun 2009 ya ng
me n ga na l i si s  ke mi s ki na n a na k da r i  e na m di me ns i
deprivasi ya it u di me ns i pe ndi di ka n, ke s e hat a n,
pa r ti si pas i  da la m duni a  ke rj a , te mpa t  ti ngga l , s a nit as i ,
da n ai r , dit e muka n ba hwa  ha nya  s e ki ta r  18,3 per s en
a na k Indone s i a  ya ng t er pe nuhi ke but uha n da s ar nya,
s e per ti  a kt e ke l a hi ra n, ASI e ks kl us i f , i muni s as i l engka p
da n par ti si pa si  dal a m pe ndidi ka n pr as e kol a h ( PAUD) .
Suma t e r a  Ba r at  me r upa ka n s al a h sa t u provi ns i ya ng
me n ga l a mi  ke mi s ki na n a na k mul t i di me ns i . Di me ns i -
di me ns i  ya ng me l a nda  a nak di  Su ma t e r a  Ba r at , s e pe rti
ma s a l a h ke pe mi l i ka n a kt e  ke l a hi ra n, ke l e ngka pa n l i ma
i muni s a si  das ar , me mpe r ol eh ASI e ks l us i f, dan
ke i kut s e r ta a an dal a m pendi di ka n a na k usi a di ni
( PAUD)  c uku p ti nggi . Be r da s a r ka n ha s il  Sus e nas  ta hun
2012 ya ng di publi ka s i ka n BPS pa da  Sta ti st i k
K e sej a hte r aa n Ra kya t  2012, s e ba nya k 42,52 per s e n
a na k usi a  0 - 4 t a hun di Pr ovi ns i  Suma t er a Ba ra t ti da k
me mi l i ki  a kt e  ke l a hi r an. Se l a nj ut nya  ha nya  53,06
pe r se n ana k us ia  2 - 4 t a hun ya ng me nda pa t ka n ASI
e ks kl us i f . Ini  s a nga t  j a uh da r i  t a r ge t  ya ng di t et a pkan
ol e h M e nt er i  Ke s e ha t an ya i t u 80 pe rs e n ( Pra mono,
2014) . Se me nt ar a  i tu, di  Provi ns i  Suma t e r a Ba ra t ha nya
61,57 per s e n a na k Ba li t a  me nda pat ka n i muni s as i  da s ar
l e ngka p. Se la nj ut nya , ha nya  8,7 per s e n ruma h t a ngga
mi s ki n ya n g a na knya  pe r na h me ngi kut i  PAUD.
K e mi s ki na n pa da a na k s a nga t be r ka it a n denga n
ka r a kt e r is ti k or a ng t ua  da n r uma h t a ngga  di ma na
me r e ka  t i ngga l . Hal  i ni  se pe r ti  t er ungka p da la m ka j i a n
Ni c hols  ( 2008) me nge na i ka i ta n a nta r a fa kt or ke l uar ga
da n ti ngka t  pe nga nggur a n te r ha da p ke mi s ki na n a na k di
A me r i ka  Ser i ka t . Pe neli ti a n i ni ber t uj uan unt uk me nguj i
hi pot e si s  a pa ka h f l ukt uas i  ke mi s ki na n a na k di  Ame r i ka
Se r i ka t dipe nga r uhi  ol e h va r i a be l ke bij a ka n pe me r i nt a h
da e ra h di  b i da ng e konomi , ko mpos i s i , dan j uml a h
a nggot a  ke l ua r ga , s er ta  pe r ubaha n pe ri la ku be ke rj a
or a ng t ua  dal a m me mpe r ol e h pe ngha si l an. De nga n
me n gguna ka n r e gr e si  l ogi st i k dit e muka n ba hwa  fa kt or
ya ng do mi na n me me nga r uhi  ke mi s ki na n a na k a dal a h
kondi s i  e konomi  ke l ua r ga  ya ng t e r ke nda la  ka r e na
a da nya  ke bij a ka n pe me ri nta h da e ra h. Se la i n it u,
di te muka n j uga  ba hwa  pe ndi di ka n dan pe ke rj a a n or a ng
t ua  me mpe nga r uhi  pula  pr oba bi lit a s  a na k me nj a di
mi s ki n.
Pe ne li ti a n ini ber t uj ua n untuk me n ga na l i si s ke mi s ki na n
a na k Ba l i ta  pa da r uma h t angga  di  Pr opins i  Suma t er a
Ba r a t. Se c ar a  le bih khus us , t uj ua n pe ne li ti a n ini  a da la h:
( 1) . M engka j i ke mi s ki na n ana k ya ng be r umur  di  ba wa h
l i ma  t a hun ( Bal it a)  me nur ut ka r a kt e r i st i k or a ng t ua  da n
r uma h t a ngga  di ma na  a na k Ba li t a te r se but  ti ngga l ;  ( 2).
M e nga na li si s f a kt or - f a kt or a pa saj a ya ng
me mpe n ga r uhi  pr obabil it as  ke mi s ki na n a bsol ut  a nak
Ba l it a di  Provi ns i  Suma t e r a Ba r at .
KONSEP KEMISKINAN ANAK
K e mi s ki na n a na k pe nt i ng di pel aj a ri  ka r ena  di das a r kan
ke pa da  ke nya t a a n ba hwa  ke mi s ki na n a dal a h kondis i
di ma na  s e s e or a ng a t au s e kel ompok or a ng t i da k ma mpu
me me nuhi  ha k - ha k ke but uhan da sa r nya  untuk
me mpe r t a ha nka n da n me nge mba ngka n ke hi dupa nnya
( Ba ppe na s , 2004 ) . Ha k - ha k ke but uha n da sa r  t e rs e but
a nt ar a  l ai n ada la h: ( a) . T er pe nuhi nya  sa ndang da n
pa nga n;  ( b) . Ke s e ha ta n, pe ndi di ka n, pe ke rj aa n,
pe r uma ha n, a ir  be r si h, pe rta na ha n, s umbe r da ya  al a m
da n li ngkunga n hi dup; (c ) . Ra s a  a ma n da ri  per la kua n
a t a u a nca ma n t i nda k ke ke r a s an, dan ( d) . Ha k untuk
be r par ti si pas i  da l a m ke hi dupa n s os ia l - pol i ti k ( BPS,
2009) .
K e mi s ki na n pa da  r uma h t angga  a ka n be r da mpa k pa da
a na k - a na k ya n g t i ngga l  di  ruma h t a ngga  t e r s e but . Ana k -
a na k me r upa ka n ke l ompo k u mur  ya ng pa l i ng r e nt an
di der a  ol eh k e mi s ki na n di bandi ngka n de nga n ke l ompok
umur  l a i nnya . K e mi s ki na n ya n g me ni mpa  a na k - a na k
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a ka n me nye ba bka n ke r us a ka n j a ngka  pa nj a ng, baik
t e r ha da p pe r ke mba nga n me nt al  a na k ma upun f i s i knya .
Ha l  i ni pa da  gi li ra nnya  a ka n t er us be rl a nj ut  pa da
ge ne r a si  s e la nj ut nya ke t ika  me r e ka  me nj a di  or ang
de wa s a ya ng t e ta p t erj e ba k da la m ma t a  r a nt ai
ke mi s ki na n da n t i da k ma mpu me mbe r i ka n ya ng t e r baik
ba gi  a na k - a na k me r e ka  ( K uma l a et.al , 2013) .
Se c a ra  umum t i da k a da  pe nde ka t an ya ng s e mpur na
unt uk me n gu kur  ke mi s ki na n a na k, s e mua  t e r ga nt ung
pa da  ke te r se dia a n dat a  da n t uj ua n pe nel it ia n i t u s endir i.
K e mi s ki na n a na k ya ng kompl e ks  t e nt u me me r l uka n
ke but uha n dat a  ya ng kompl e ks  j uga  ka r ena  ha rus
me l i put i  f a kt or - f a kt or ya n g me me n ga r uhi
pe r ke mba nga n me nt a l , f i sik, e mos i ona l da n s pir it ual
da r i  a na k ( Roe le n da n Ga ss ma n n , 2008) . Ol e h ka re na
i t u, pe nde ka t a n pe ngukur a n ke mi s ki na n pa da  a na k ti da k
bol e h di panda ng pa da  ukur a n mone t e r  s aj a , ta pi  j uga
me l a l ui  pe nde ka t a n mul ti di me ns i , se per ti  pe nde ka ta n
pe me nuha n ha k a s a s i  ma nus i a , pe me nuha n ke but uhan
da s ar , da n pe nde ka t a n ke ma mpua n a na k.
Be be r apa  l e mba ga  me mb e r i ka n de fi nis i ke mi s ki na n
a na k de nga n bebe ra pa pe nde ka t a n se ba ga i ma na  di kut i p
UN ICEF ( 2006) . UN ICEF ( 2006)  de ngan
me n gguna ka n pe nde ka t a n mone t e r me nya t a ka n ba hwa
a na k - a na k ya ng hi dup da l a m ke mi s ki na n ( a da l ah
me r e ka  ya ng)  me nga l a mi  pe r a mpa s a n ma t e ri al , s umbe r
da ya  s pi ri t ua l , da n e mos i ona l ya ng di per l uka n unt uk
be r ta ha n hi dup, me nge mba ngka n dir i  da n be r ke mba ng,
s e hi ngga  me r e ka  t ida k da pa t me ni kma t i  ha k - ha k
me r e ka , me nc a pa i  pot ens i pe nuh me r e ka  at au
be r par ti si pas i  se ba ga i  a nggot a  penuh dan s et a ra  dal a m
ma s ya r a ka t . The Christian Children’s Fund (CCF)
pa da  ta hun 2002 d e nga n me n gguna ka n pe nde ka t an
tangible component ( mone t er  ya ng di de ka t i  di pr oks i
de nga n me ngguna ka n pe nda pat a n a ta u pe nge l uar an
unt uk pe me nuha n ba ra ng da n j as a ) dan pe nde ka t an
intangible component (ra s a  a ma n, t er hindar  da ri
pe l ec e han dan ke ke r a s a n s er t a pe nguc il a n s os i al  da la m
ma s ya r a ka t )  me nge muka ka n b a hwa  a na k ya ng
me n ga l a mi  ke mi s ki na n me r upa ka n a na k ya ng t i da k
t e r pe nuhi  ke butuha n da s ar  hidupnya , di pe rl a kuka n
t i da k s a ma  da n me r a s a  ti dak a ma n de nga n l i ngkun ga n
t umbuh me r e ka . Se l a nj ut nya , The Childhood Poverty
Research and Policy Center (CHIP) pa da  t a hun 2004
me n gguna ka n pe nde ka t a n mone te r  dan
me n gkont r ibusi ka n pe me nuha n HAM . M el al ui
pe nde ka t an i ni, ke mi s ki na n a na k me r upa ka n ke a da a n
di ma na  a na k da n or a ng muda  t umbuh t anpa a ks e s  ke
be r ba ga i j e nis  s umbe r  da ya  ya ng pe nt i ng ba gi
ke s ej a ht e ra a n da n pe me nuha n po t e ns i  me r e ka . Save The
Children ( 2003) de nga n pe nde ka t a n mone t e r  dan
me ndukun g pe nde ka t a n HAM  da la m me nga t a s i
ke mi s ki na n a na k me n ge muka ka n ba hwa  a na k ya n g
me n ga l a mi  ke mi s ki na n me r upa ka n a na k ya ng t i ngga l
da l a m ke l ua r ga  ya ng mi s ki n.
Se l a nj ut nya  unt uk me ngu kur  ti ngka t  ke mi s ki na n a nak
Ba l it a  di pa ka i  ukur an ke mi s ki na n a bs ol ut (absolute
poverty) pa da  ana k. Ukur a n ke mi s ki na n a bs ol ut  pada
a na k me nga l a mi deprivasi pa da  be be ra pa  di me ns i
ke but uha n da sa r  me re ka  s e ba ga i ma na  ya ng
di ke mu ka ka n ol e h Roe l en, Ga s s ma nn da n D e  Neubourg
( 200 9 ) . K et i ga  ahli  t e rs e but  me nde fi nis i ka n a na k ya ng
me n ga l a mi  ke mi s ki na n a bsol ut a dal a h a na k - a na k ya n g
me n ga l a mi deprivasi pa da  dua  at a u l e bi h i ndi ka t or
di me ns i  ke but uha n da sa r nya , s e pe rt i  a kt e  ke la hir a n,
AS I e ks kl us i f , i muni s a si l e ngka p da n p ar ti s ipa si
pe ndi di ka n pra s e kol ah ( PAUD) .
Pe ne li ti a n t e nt a ng ke mi s ki na n a na k me r upa ka n i s u
ya ng ha r us  di t angga pi  denga n s e ri us , te r ut a ma  bila
di ka i t ka n de nga n ha k ke butuha n das a r nya . K e mi s ki na n
a na k pa da  pe nel it ia n i ni  difokus ka n pa da  e mpa t  di me ns i
ke but u ha n da sa r nya , ya it u ke pe mi l i ka n a kt e  ke l a hi ra n,
AS I e ks kl us i f , ke le ngka pa n i muni s a si  da s ar , da n
pa r ti si pas i pe ndi di ka n pr a s e kol a h ( PAUD) . Unt uk
me n gukur  ke mi s ki na n a nak, pe ne li ti a n i ni  me ma ka i
pe nde ka t an ke mi s ki na n a bsol ut a na k - a na k Ba l i t a ya ng
t i da k t er p e nuhi mi ni ma l  dua ke but uha n da sa r nya
s e ba ga i ma na  ya ng di rumus ka n ol e h Roel e n and
Ga s s ma nn ( 200 8 ) :
j i ka  , di ma na  1 =  mi s ki n abs ol ut , da n 0 =  l ai nnya
Uni t  obs er va s i  da ri  pe nel it i an ini  a dal a h a na k ya ng
be r umur  kur a ng da r i  l i ma  t a hun ( Ba li ta )  ya ng t i ngga l
p a da  r uma h t a ngga  di  Pr ovi ns i  Suma t e ra  Ba ra t . Da ta
ya ng di guna ka n a da l a h raw data ha si l  Sur ve i  Sos i al
Ekono mi  Na s i ona l 2013 ya ng di l a kuka n ole h Bada n
Pus a t St at is ti k Indone s i a  khus us nya  untuk 19
ka bupa t e n/ kot a  di  Pr ovi ns i  Suma t er a  Bar at . Unt uk
me l i ha t  ti ngk a t  pe me nuha n ke but uhan das a r pa da  anak
Ba l it a me nur ut  ka ra kt e ri st i k ora ng t ua da n ruma h
t a ngga , pe ne l iti a n i ni  me ngguna ka n a na l is i s  de s kr i pt if
de nga n me n gguna ka n a na l is is  t a bul as i  si l ang da n
ga mba r / gr a fi k. K a ra kt e ri s tik or a ng t ua  ya ng di ma ks ud
da l a m pe neli ti a n i ni  a dal ah pe ndi di ka n ke pa la  r uma h
t a ngga , pe ndi di ka n i bu ka ndung, s t a t us  pe ke rj a an
ke pa l a  r uma h t a ngga , ke gi a ta n uta ma , da n l a pa nga n
us a ha  ke pa la  r uma h t a ngga . Se da ngka n unt uk
ka r a kt e r is ti k r uma h t a ngga  dif okus ka n pa da  wil a yah
t e mpa t  t i ngga l , ke mi s ki na n r uma h ta ngga , da n j uml a h
Ba l it a  ya ng t i ngga l  da la m s ua t u r uma h t a ngga  di ma na
a na k Ba l it a  t i ngga l .
Unt uk me n ga na l i si s  pe ngar uh ka r a kt er is ti k or a ng t ua
da n ka r a kt e ri st i k r uma h t angga  t e r ha da p ke mi s ki na n
a bs olut  pa da  a na k Ba li t a di guna ka n mode l  a nal i sis
r e gr e si  l ogi st i k. M odel  r e gre s i  logi s ti k bi a s a  di guna ka n
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unt uk me l i ha t  pe lua ng ( proba bil it as )  t e rj a di nya  s ua tu
ke a da a n de nga n me mpe r hit ungka n f a kt or - f a kt or  ya ng
me me n ga r uhi nya , da n me mba ndi ngka n r i siko
munc ul nya  s ua tu ke a daa n s e ba ga i  a ki ba t da ri  s uatu
f a kt o r  se t el a h me mpe r hi t ungka n f a kt or - f a kt or  l ai nnya
da l a m mode l . M o d el  p ers am aan  reg r es i  l o g i s t i k  i ni
d ap at  d i ru m u s k an  s eb ag ai  b eri k u t  ( Hos me r  &
Le me s how , 1989):
D i  m an a p(x) ad al ah  p el u an g  t e rj ad i n y a Y = 1, at a u
d al am  p en el i t i an  i n i  p el u a n g  s eo r an g  a n ak  j at u h
k e p a d a  k em i s k i n a n  ab s o l u t .
D en g a n  m el a k u k a n  t r a n s fo rm as i  Io g i t  d ari p(x),
d i d ap at  p e rs am a an  y a n g  Ie b i h  s e d er h a n a y ai t u :
P er s a m aa n  t e rs eb u t  m e ru p a k a n  fu n g s i  l i n i e r d al a m
p a ra m et e r - p ar a m et e rn y a.  P er s am aa n  i n i  d i j ad i k a n
m o d el  p e n g u j i a n  s eb a g ai b e ri k u t :
G(x) = ln [p/(1-p)]
ln [p/(1-p)] adalah odds ratio
Di ma na  :
p =  pe rs e nt a se  dar i  a n a k ya ng mi s ki n
( 1 - p) =  pe rs e nt a se  dar i  a na k ya ng t i da k mi s ki n
β 0 =  kons t a nt a
β i = koefisien regresi (β 1 , β 2 ,…,β p )
X i =  va r i a be l  be bas  (X 1 , X 2 ,…,X p )








(1 ) (2 ) (3 ) ( 4)
1
Z(x) =  K e m is k in a n
a b s ol u t Ba lita 1
=  Mi sk in  a b solut ,  0  =
Ti d a k M i sk in




P e n di d i ka n K RT 1
=  SLTP k e a t a s,  0  = SD
k e b a wa h




Pen d id ik an  Ib u 1
=  SLTP k e a t a s,  0  = SD
k e b a wa h
K a te g
or ik
4
KERJA_KRT =  S ta t us
pe ke r ja a n  K R T 1 =  forma l,  0 =  in forma l
K a te g
or ik
5
StatusKerja_Ibu = Kegi a t a n ut a ma
i b u 1
=  ti da k b ek erja ,  0  =
b ek erj a
K a te g
or ik
6
LU_KRT = La p a n gan
u sah a KR T 1
=  Non  p ert an ia n,  0  =
Pert a n ia n
K a te g
or ik
7
WILTING =  W ila ya h
te m pa t  t i n g ga l 1
=  Kot a ,  0 =
Desa




Kemi sk in an  R T
1 =  R T t ida k mi sk in , 0 =
R T mi skin
K a te g
or ik
9
J_BALITA =  J u m la h
Ba lita  da la m  RT 1
=  1 ora n g, 0 =  Leb i h  d a ri
1
K a te g
or ik
S eb el u m  m el a k u k a n  p ro s es an al i s i s  d e n g an
m e n g g u n ak a n multiple logistic regression,
t erl e b i h  d ah u l u d i l ak u k an  u j i  k o r el as i  t er h a d a p
v a ri ab el  i n d ep en d en y an g  d i g u n a k a n .  U j i k o r el as i
t er s e b u t  d i l a k u k a n  d e n g a n  u j i  x 2 at a u  u j i  k o r el as i
t er h ad ap  k o r el as i  P e ars o n .  B i l a d i  a n t a r a v ari ab el
i n d ep en d e n y an g  d i g u n ak a n m em p u n y ai
h u b u n g a n  at a u  k o r el as i  y an g  k u at ,  m ak a s al ah  s at u
d a ri  v a ri ab el  i n d ep e n d en t e rs eb u t h a ru s
d i k el u ar k an . S el a n j u t n y a u n t u k  m en g u j i
s i g n i fi k an  at au  t i d ak n y a k o efi s i e n  v ari ab el  r e g r es i
l o g i s t i k  d i g u n ak an  fu n g s i  l o g  l i k el i h o o d  ( G ).  J i k a
G  > x 2 ,  b e r art i  p ar am et e r m o d el  s i g n i fi k an .
KEMISKINAN  ANAK  DAN  FAKTOR  YANG
BERPENGARUH
Se ba ga i ma na  ya ng dike mu ka ka n s e bel umnya ,
ke mi s ki na n a bs ol ut  pada  ana k Ba l i t a ya it u a na k Ba l ita
ya ng t e r pa pa r  pa da  dua  dime ns i  a t a u l ebi h ke but uhan
da s ar nya  ( ke pe mi l i ka n a kt e  ke l a hir a n, ASI e ks kl us i f ,
i muni s a si  da s ar  l e ngka p, da n pendidi ka n pr a s e kola h).
Da r i  pengol a ha n da t a  Sus ena s  t ahun 2013 di te muka n
ba hwa  t e rda pat  74,10 per se n a na k Ba li t a di Provi ns i
Suma t e r a  Ba r at  me nde ri t a  ke mi s ki na n a bs ol ut .
Se da ngka n ya n g be na r - be na r  t er beba s  dar i  depri va s i
e mpa t  di me ns i ke but uha n da s a r ha nya  2,50 pe rs e n a ta u
de nga n ka t a  l a in t er pe nuhi s e mua  di me ns i  ke but uha n
da s ar nya . Angka  i ni  me n gi ndi ka s i ka n ba hwa  ana k
Ba l it a di Suma t e ra  Bara t  s a nga t ba nya k ya ng
me n ga l a mi  ke kur a nga n dal a m pe me nuha n ke but uha n
da s ar  me r e ka .
Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)
Grafik 1. Persentase Anak Balita yang Mengalami
Deprivasi Kebutuhan Dasar di Provinsi
Sumatra Barat
Ti ngka t  pe nc a pai a n pe me nuha n ha k da s a r  ba gi  a na k
Ba l it a  pada  r uma h t a ngga  di  Suma t e r a  Ba r at  ta hun 2013
da pa t dit inj au ber das a r kan ma s i ng - ma s i ng di me ns i
ke but uha n da sa r s e ba ga ima na  ya ng di s aj i ka n pa da
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Tabel 2. Persentase Anak Balita Berdasarkan Indikator
Pemenuhan Hak Dasar Anak Menurut
Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal Provinsi
Sumatera Barat, 2013
Indikator
Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal Jumlah
(Perkotaan+
Perdesaan)Perkotaan Perdesaan
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
A k t e
K e l a h ir a n 7 6, 3 2 3, 7
5 2,
9 4 7, 1 62, 7 3 7, 3
AS I
E kskl u si f 5 9, 7 4 0, 3
5 6,
6 4 3, 4 57, 9 4 2, 1
I m u n i s a s i
D a s a r
L e n g k a p
5 1, 3 4 8, 7 5 2, 0 4 8, 0 51, 7 4 8, 3
PAU D 9,3 9 0, 7 6, 0 9 4. 0 7 ,4 9 2, 6
Cat at an :  Ya = t erp en uh i ,  Ti d ak = t i d ak t erp en uh i
S u mb er:  BP S , Su sen as 20 1  3  (d i ol ah )
Da r i  Ta bel  2 di at a s da pa t dil i ha t  ba hwa di Pr ovi nsi
Suma t e r a  Ba r at  s e ki ta r  76,3 pe r se n a na k Ba l it a  di
wi l a ya h pe r kota a n te l ah me mi l i ki  a kt e  ke l a hir an,
s e da ngka n di  wil a ya h pede s a an ha nya  52,9 per s e n.
Se me nt a r a it u, untuk indi ka t or pe me nuha n ASI
e ks kl us i f , s e ba nya k 59,7 pe r s e n a na k Ba l i ta  di  wi la ya h
pe r kot a an t e la h me mpe r ol eh ASI e ks kl us i f , se da ngka n
di  wil a ya h pe des a aa n s ebe sa r  56,6 pe rs e n. Indi ka s i  i ni
me nunj ukka n ba hwa  peme nuha n ke but uha n das ar
di li hat  dar i  a kt e  ke la hir a n t e r da pa t  per be daa n a nt ar a
pe r kot a an dan pede sa a n, s eme nt a r a  da l a m pe me nuha n
AS I e ks kl us i f  t ida k be gi t u be r beda .
Se l a nj ut nya , unt uk i ndi ka tor  i muni s as i  da s ar  l engka p ,
pe r se nta s e pe me nuha nnya l e bi h t inggi  di  wil a ya h
pe r des a an ( 52,0 per s e n)  da r i pa da pe r kota a n ( 51, 3
pe r se n) . Unt uk i ndi ka t or  pe ndi di ka n a na k us i a  di ni
( PAUD) , t i ngka t  pe me nuhan ba i k di  wi l a ya h per kot a a n
ma upun pe r de s aa n s a nga t  r e ndah. Ha nya  9,30 pe r se n
a na k Ba l i ta  di  wi la ya h pe r kot a a n ya ng pe r nah
me n gi kut i  PAUD da n ha nya  6,00 per s e n di wi la ya h
pe r des a a n. J i ka  di li hat s e c a ra  umu m, t i ngka t
pe me nuha n ke but uha n das a r  a na k pa da  Ba li ta  di
wi l a ya h pe r kot aa n le bih t i nggi  da ri  pa da  wi la ya h
pe r des a an ke c ua li  unt uk i ndi ka tor  i muni s a si  da sa r .
Indi ka t or  ya ng pa l i ng ba nya k t e r pe nuhi  a da la h
ke pe mi l i ka n a kt e  ke l a hir an, s e dangka n ya n g pa l i ng
s e di kit  ya i tu indi ka t or PAUD. Unt uk me l i ha t
ka r a kt e r is ti k ke mi s ki na n a bs olut  pa da  a na k Ba l it a,
t i ngka t  ke mi s ki na n a bs olut  pa da  ana k Ba l it a  dit a bul a si
s i la ng de nga n va r i a be l  pe nj e l a s.
KARAKTERISTIK ORANG TUA DAN RUMAH
TANGGA ANAK BALITA MISKIN ABSOLUT
K e mi s ki na n a bs ol ut  pa da  ana k Ba l i t a  da pat  di kaj i  l ebih
l a nj ut de nga n me nga i t ka nnya  de nga n ka r a kt er i st ik
or a ng t ua  da n ka r a kt er i st i k r uma h t a ngga . T a bel  3 di
ba wa h me nde s kr i ps i ka n hubunga n a nt ar a  pe ndi di ka n
ke pa l a  r uma h t a ngga  ( K RT) da n p e ndidi ka n i bu denga n
ke mi s ki na n a bs ol ut  pa da  a na k Ba l i ta .
Tabel 3. Persentase Kemiskinan Absolut Pada Anak
Balita Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu












Ya Tidak Ya Tidak
SD Ke
B a wa h 4 7, 3 34 ,4
SD Ke
B a wa h 3 6, 4 20 ,8
S LTP
Sed era j a t 1 9, 0 20 ,5
S L T P
S e de r a ja t 2 0. 7 20 ,9
S LTA
Sed era j a t 2 7, 1 34 .3
S L T A
S e de r a ja t 2 9, 8 36 ,9
PT 6 ,6 10 .8 P T 1 3, 1 21 ,4
Ju mla h 1 00 1 00 Ju mla h 1 00 1 00
Cat at an :  Ya = mi s ki n ,  Ti d ak = t i d ak mi ski n
S u mb er:  BP S ,  Su sen as 20 13  (di o lah )
Da r i  T abe l  3 di ke t ahui  bahwa  pr opor si  t er bes ar  a nak
ya ng mi s ki n a bs ol ut  a dal ah a na k Ba l i ta  de nga n K RT
ya ng pe ndi di ka n SD ke  ba wa h ya i tu se ba nya k 47,3
pe r se n dan i bu ya ng j uga  pendi di ka n SD ke  ba wa h ya i tu
s e be sa r  34,4 per se n. Per be daa n pr opor s i ti ngka t
ke mi s ki na n a bs olut  pa da  ana k Ba l i t a  me nur ut  t i ngka t
pe ndi di ka n K RT da n pe ndi di ka n i bu me r upa ka n
pe r beda a n ya ng s i gni fi ka n (t i ngka t  si gni fi ka ns i 5%
de nga n nil ai chi - square 51.704 da n p-value 0.000
( unt uk pe ndi di ka n K RT)  da n unt uk pe ndi di ka n Ibu
de nga n ni l ai chi - square 88.481 dan p-value 0.000. Hal
i ni  be ra rt i  t er da pat  hubunga n ya ng s i gni f i ka n a nt ara
pe ndi di ka n K RT  da n pe ndi di ka n i bu de nga n
ke mi s ki na n a bs ol ut  pa da  a na k Ba l i ta .
Se l a nj ut nya , j i ka  di hubungka n de nga n ka r a kt e r i sti k
pe ke rj aa n ke pal a  r uma h t angga  ( K RT) , di ke t a hui  ba hwa
a na k ya ng me nga l a mi  ke mi s ki na n a bs ol ut  ke ba nya ka n
be r as a l  dar i  r uma h t a ngga  d e nga n K RT  ya ng be ke r j a  di
s e kt or  inf or ma l . Se da ngka n j i ka  di kaj i  me nur ut
ke gi a t a n ut a ma i bu, a na k ya ng t i da k mi s ki n a bs ol ut
ke ba nya ka n be r a s al  dar i  i bu ya ng be ke r j a , ya it u s e bes a r
56,8 per s e n. Ini  me nu nj ukka n ba hwa  te r dapa t
pe r beda a n ya ng s i gni fi ka n pa da  ke mi s ki na n a bs ol ut
a na k Ba l it a  me nur ut  pe ke rj aa n K RT  da n par ti s ipa si
be ke rj a i bu, denga n t i ngka t  s i gni fi ka ns i  se be sa r  5
pe r se n. Ha l  i ni  dit a nda i  denga n ni l ai chi - square 39.210
da n p-value 0.000, s er ta  nil a i chi - square 5.930 da n p-
value 0.015 unt uk s t at us pe ke rj a an K RT da n ke gi a t an
ut a ma  i bu.
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Tabel 4. Persentase Kemiskinan Absolut Pada Anak
Balita Berdasarkan Pekerjaan Kepala Rumah












Ya Tidak Ya Tidak
Fo rma l 34 ,3 4 6, 2 Ti d a k
B ek erj a
48 ,0 43 ,2
In forma l 65 ,7 5 3, 8 B ek erj a 52 ,0 56 ,8
Ju mla h 1 00 100 Ju mla h 1 00 1 00
Cat at an :  Ya = mi s ki n ,  Ti d ak = t i d ak mi ski n
S u mb er:  BP S ,  Su sen as 20 13  (di o lah )
Pa da  Ta bel  5 j uga  dis aj i ka n ka r a kt er is ti k ke mi s ki nan
a bs olut  a na k Ba l i ta  me nur ut  ke mi s ki na n r uma h t a ngga
di ma na  a na k Ba li ta  ti ngga l . Ana k ya ng mi s ki n a bs ol ut ,
5,8 per se n t i ngga l  pa da  ruma h t a ngga  mi s ki n.
Se da ngka n a na k ya ng t i da k mi s ki n a bs ol ut , 7,6 pe r se n
t i ngga l  pa da  r uma h t a ngga  mi s ki n. K e  mi s ki na n a bs ol ut
pa da  a na k Ba li t a  t i da k t e r da pat  per be da a n me nur ut
ke mi s ki na n r uma h t a ngga  di ma na  a na k Ba l it a  ti ngga l .
Ha l  i ni di ke t a hui  da ri  ni lai chi-square s e be s ar  3.376
de nga n p-value 0.066 <  0,05. Ini  be r a r ti  t ida k t e r dapat
hubunga n a nt ar a  ke mi s ki na n a bs olut pa da  a na k Ba li ta
de nga n ke mi s ki na n r uma h t a ngga .
Se me nt a r a  i t u, ber da sa r ka n pe ngol aha n da t a ya ng
di s aj i ka n pada  G ra fi k 2 me nde s kr i ps i ka n per s ent ase
ke mi s ki na n a bsol ut  pada  ana k Ba l it a  me nur ut  j uml a h
Ba l it a  dal a m s a t u r uma h t a ngga  di ma na  a na k Ba l i t a
t i ngga l . Pa da  r uma h t a ngga  ya n g me mi l i ki  a na k Ba l i t a
l e bi h dar i  sa t u or ang, 78,2 pe r se n a na k Ba l it a  ya ng
t i ngga l  di  s a na  be r a da  pa da kondi s i  mi s ki n, s e da ngka n
pa da  r uma h t a ngga  ya ng me mi l i ki  a na k Ba li ta  sa t u
or a ng, 7 2,4 pe rs e n a na k Ba l it a nya  be r ada  pa da  kondi s i
mi s ki n.
Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)
Grafik 2. Persentase Kemiskinan Absolut Anak Balita
Menurut Jumlahh Balita dalam Rumah
Tangga dimana Anak Balita Tinggal Di
Provinsi Sumatera Barat, 2013
Pe r be da a n pr opor si  ti ngka t  ke mi s ki na n a bs olut  pa da
a na k Ba l it a  me nur ut  j uml a h Ba l it a  da l a m r uma h t a ngga
di ma na  a na k Ba li ta  ti ngga l  me r upa ka n pe r beda a n ya ng
s i gni fi ka n ( ti ngka t  s i gni fi ka ns i  5 pe rs e n)  de nga n nil ai
chi - square 12 .385 da n p-value 0.000. Ha l i n i  ber ar ti
t e r da pat  hubunga n ya ng s i gni fi ka n a nt ar a  j uml a h Ba li ta
da l a m s ua tu r uma h ta ngga  de nga n de nga n ke mi s ki na n
a bs olut  pa da  a na k Ba l it a . Ba nya kn ya  j uml a h Ba li ta
da l a m s uat u r uma h t angga  me n gi ndi ka s i ka n ba nya knya
be ba n t a nggunga n r uma h t a ngga  da l a m me r a wa t  Ba li ta
da n j uga  me ngga mba r ka n j a ra k a nt ar a  dua  ke l a hi ran
ya ng bi s a  me nj a di  e va l ua si  unt uk ke be r has il a n Pr ogr am
K el uar ga  Be r e nc a na  (K B)
PENGARUH KARAKTERISTIK RUMAH
TANGGA TERHADAP KEMISKINAN ANAK
Unt uk me n ge t a hui  ka it a n ant a ra  ka r a kt er i sti k or a ng t ua
da n ka r a kt e ri st i k r uma h t angga  t e r ha da p ke mi s ki na n
a bs olut  pa da  a na k Ba l it a di ba ngun mode l  re gr e s i
l ogi s ti k. Ha s il output dar i  pe ngol a ha n da ta  unt uk mode l
ke mi s ki na n a bs ol ut  pa da  a na k Ba l it a  denga n SPS S
da pa t dil i ha t  pa da  Ta bel  6.
Tabel 6. Hasil Estimasi, Nilai Uji Wald, Signifikansi, dan Nilai
Odds Ratio Dari Regresi Logistik Di Provinsi
Sumtera Barat, 2013
Variabel B Wald Sig. Odds
Ratio
/Exp(B)
P DDK_ KRT - . 2 06 4 . 84 9 . 0 28 . 8 14
P DDK_ Ib u - . 6 20 3 4 .5 28 . 0 00 . 7 04
KE RJA_ KR T - . 3 51 1 6 .3 46 . 0 00 1 . 22 2
S t at u sKerj a_ Ibu . 2 01 6 . 13 1 . 0 13 1 . 09 7
LU_ KRT . 0 93 . 9 04 . 3 42 . 8 09
WI LTI N G - . 2 12 5 . 72 6 . 0 17 1 . 37 8
RT_ M i ski n . 3 21 4 . 10 9 . 0 53 . 7 01
J_ Bal i t a - . 3 55 1 5 .0 94 . 0 00 5 . 24 4
Co n st an t 1 . 65 7 7 4 .2 84 . 0 00 . 7 04
S u mb er:  BP S ,  Su sen as 20 13  (di o lah )
Se l a nj ut nya  me n ge na i  pe nguj ia n st a ti st i k, dil a kuka n uj i
ke l a ya ka n s e c a ra  ke s el ur uha n ( Overall Fit Test)  de ngan
me n gguna ka n uj i Chi-square . Be rda sa r ka n ha sil
pe nguj i a n de nga n me nggu na ka n SPSS v.16 di pe r oleh
ni la i  st at is ti k Chi-square se be s ar  136.572 da n p-value
0.000 ya ng j auh le bi h ke ci l  da i  0.05. Ha l  i ni ber a rt i
de nga n ti ngka t  ke pe r c a ya a n 95 per s e n mi ni ma l  a da  s at u
va r i a bel  be ba s  ya ng be r penga r uh pa da  va ri a be l  t er i ka t .
Se hi ngga  da pa t  di si mpul ka n ba hwa  mode l  l a ya k da n
da p a t di guna ka n unt uk a na li s is  le bi h l anj ut .
Se l ai n pe nguj ia n s e ca r a overall , te r da pat  pul a uj i
ke c oc oka n mode l  ( goodness of fit)  dar i Hosmer and
Lemeshow. Da ri  has il  pe ngol a ha n Hosmer and
Lemeshow Test di per ole h nil a i Chi-square 5.147 dan p-
value at a u significant value 0.742 ya ng j a uh l e bi h be sa r
da r i 0.05. Hal  ini  me ngha s il ka n ke s i mpul a n de ngan
t i ngka t  ke ya ki na n 95 pe rs e n, da pat  di ya ki ni  bahwa
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ma mpu me nj el a s ka n da t a/ c oc ok, denga n ka t a  la i n
mode l  r e gr e s i  l ogi st i k c ocok da n l a ya k di pa ka i  untuk
a na li si s s el a nj utnya  ka r e na ti da k a da per be da a n ya ng
nya t a  a nt ar a  kl as if i ka s i ya ng di pr e di ks i  de nga n
kl a s i fi ka s i  ya ng di a ma t i .
Be r da sa r ka n ha si l  pe ngola ha n ya ng di s aj i ka n pa da
T a be l 6 di ke t a hui ba hwa ha s il  pe nduga a n pa ra me t e r
me nunj ukka n ba hwa  pe ndidi ka n ke pa l a r uma h t angga
da n ibu, st at us  pe ke rj a a n kepa l a r uma h t angga , ke gi a t an
ut a ma  i bu, wi la ya h t e mpa t  t i ngga l , da n j uml a h Ba li t a
be r penga r uh si gni fi ka n t erha da p pe l ua ng a na k Ba l ita
be r a da  pada  kondis i  kemi s ki na n a bs ol ut . Ha l ini
di ke t a hui  dar i nil ai significant value ke c il  dar i 0.05
( Ta bel  6) . Ha l ya ng me n a r i k ada la h j i ka me ngka j i
a nt ar a  ke mi s ki na n r uma h t a ngga  de nga n ke mi s ki na n
a bs olut  pa da  a na k Ba l it a  s ec a r a  ma kr o ( l e ve l  na si onal )
me mbe r i ka n ga mba r a n hubunga n ya ng pos i t i f  dan
s i gni fi ka n s e ba ga i ma na  ha s il  t e mua n da ri  Pra s et yo
( 2010)  ya ng me n ya t a ka n ba hwa  ke mi s ki na n r uma h
t a ngga  me r upa ka n s a l a h sa tu f a kt or  ya ng be r pe r a n be s ar
da l a m t i mbul nya  ke mi s ki na n a na k. Pe ngka j i a n
hubunga n t er s ebut  s e ca r a  mi kr o ( l e ve l  Suma t e r a  Ba r at)
me mbe r i ka n ha s i l  ya ng be r be da. K ondi si  ke mi s ki na n
r uma h t a ngga  t e r nya ta  buka nl a h f a kt or ya ng be r pe lua ng
me n ye ba bka n a na k Ba lit a  be r a da  pada  kondis i
ke mi s ki na n a bs ol ut  ka r e na ke mi s ki na n r uma h t angga
me mi l i ki  ni la i significant value 0.053 >  0.05.
a. Pengaruh Pendidikan Kepala Rumah Tangga
Pe ndi di ka n ke pa la  ruma h ta ngga  me nunj ukka n t i ngka t
ke s ej a ht e ra a n s ua t u r uma h t a ngga  ya ng be r ka i t a n e r at
de nga n ti ngka t  pe nge t ahua n. Ke pal a  r uma h t angga  ya n g
be r pendi di ka n ti nggi  me n gi ndi ka s i ka n ti ngka t
pe nge t a hua n ya ng l e bi h t inggi  di ba ndi ngka n de nga n
ke pa l a  r uma h t angga  ya ng be r pendi di ka n r e nda h. Has il
pe ngol a ha n me nunj ukka n ni l ai odds ratio s e be s ar
0,814, ma ka  ke mungki na n a na k Ba li ta  ya ng pe ndi di kan
ke pa l a  r uma h t angga nya  SLT P ke  a ta s ber pel ua ng
me nde r i t a mi s ki n a bs ol ut 0,814 ka li  di ba ndi ngka n
de nga n a na k Ba li t a  ya ng pe ndidi ka n ke pa la  r uma h
t a ngga nya  SD ke  ba wa h. Ni l ai odds ratio ke c il  da ri  1
( s at u) be ra rt i a na k Ba li ta  ya ng l e bi h be rpe lua ng
me n ga l a mi  mi s ki n a bs ol ut a da l a h ana k Ba l i ta  ya ng
ke pa l a  r uma h t a ngga nya  be r pe ndi di ka n SD ke  ba wa h.
De nga n ka t a  l a i n pel ua ng a na k Ba l i t a  ya ng ke pa l a
r uma h t a ngga nya  be r pendi di ka n SD ke  ba wah
c e nder ung me nj a di mi s ki n a bsol ut  s e bes ar  1/ 0,814 =
1,229 ka li  di bandi ngka n ana k Ba l it a ya ng pe ndidi kan
ke pa l a  r uma h t a ngga nya  SL T P ke  a t as . S e ma ki n r e nda h
t i ngka t  pe ndidi ka n ke pa l a  ruma h t a ngga  s e ma ki n t i nggi
pe l uang a na k Ba l i t a  me nde r it a  mi s ki n a bs olut . Ha si l
pe ne lit i an i ni  s ej a la n denga n t e mua n Pus pone goro
( 2013) , pr obabil it a s ke mi s ki na n a na k Bal it a pa da  ruma h
t a ngga  de nga n r a t a - r a t a  pe nge l ua r a n ya ng t e rl et a k pa da
kua nt i l  pe rt a ma  t a hun 2010 dipe nga r uhi  ole h
pe ndi di ka n a ya h da n i bu.
Pe ndi di ka n j uga  me r upa kan ha l ya ng s a nga t  penti ng
unt uk pe nge nta s an ke mi s ki na n. Sir ová t ka  dan Hora
( 2008)  ya ng me l a kuka n p e ne li ti a n di  Re publi k Ce ko
me n gga mba r ka n be t a pa pe nti ngnya  me me r a ngi
ke mi s ki na n dar i s is i pe ndi di ka n. Ke mi s ki na n ya ng
be r la nj ut  ant ar  ge ne ra s i  di i ndi ka s i ka n te rj a di  ka r e na
ke t i da kma mpua n ke l ua r ga unt uk me ngi r i mka n a na k
me r e ka  be r s e kol a h. De nga n t i da k be r se kol a hnya  a nak
a ka n me ndor ong a na k t e r se bu t  ke  j ur ang ke mi s ki na n
ke t i ka  de wa s a  na nti  ka r e na  t i da k bi s a  be r sa i ng di  pa s ar
ke r j a . Pe r sa i nga n di  pa sa r ke rj a me mbut uha n t ingka t
pe ndi di ka n se s uai  ya ng di mi nta  pas ar . Hal  i ni a ka n t e r us
t e rj a di  j i ka  ma s a l a h pe ndidi ka n t i da k di ke l ola  de ngan
ba i k.
b.  Pengaruh Pendidikan Ibu
M a yor it a s  ma s ya r a ka t  di  Suma t e r a  Ba ra t  me nga nut
s i st e m ga r i s ke t ur una n i bu ( ma t ri li nea l) . Sos ok i bu
me mi l i ki  pe r a na n pe nt i ng da l a m ke l ua r ga  da n da la m
pe mbi na a n a na k. Se ora ng i bu ya ng be r pe ndi di ka n
di har a pka n ma mpu me nge t a hui ke but uha n a na knya  dan
me n ge t a hui  ya ng t er bai k ba gi  a na knya . Da r i  ni l ai odds
ratio s e bes ar  0,538, ma ka  ke mun gki na n a na k Ba l i ta
ya ng pe ndi di ka n i bunya  SLT P ke  a ta s  ber pel uang
me nde r i t a mi s ki n a bs ol ut 0,538 ka li  di ba ndi ngka n
de nga n a na k Ba li t a  ya ng pe ndidi ka n ke pa la r uma h
t a ngga nya  SD ke  ba wa h. Ni l ai odds ratio ke c il  da ri  1
( s at u) be ra rt i a na k Ba li ta  ya ng l e bi h be rpe lua ng
me n ga l a mi  mi s ki n a bs ol ut a da l a h ana k Ba l i ta  ya ng
i bunya  be r pe ndidi ka n SD ke  ba wa h. De nga n ka t a  l ain
pe l uang a na k Ba l i ta  ya ng i bunya  be r pendi di ka n SD ke
ba wa h c e nde r ung me nj a di  mi s ki n a bs ol ut  se bes a r
1/ 0,538 =  1,859 ka li  di bandi ngka n a na k Ba li t a ya ng
pe ndi di ka n i bunya  SLT P ke  a ta s .
T e mua n i ni  me ngi ndi ka s i ka n ba hwa  pe nt i ngnya
pe ndi di ka n ba gi  s eor ang ibu. De nga n be r pe ndi di ka n
ya ng t i nggi , s e ora ng i bu da pa t me nge t a hui bet a pa
pe nti ngnya  pe me nuha n ke but uhan da s ar  pada  a na k.
Se or a ng i bu ya ng be r pe ndi di ka n j uga  a ka n me mi l i ki
ot onomi  ya ng l e bi h be s ar  da l a m me nt uka n ke put us an
ya ng di a mbi l  da la m r uma h t a ngga  s e per ti  ke put us an
da l a m pe ndidi ka n da n ke s eha t a n a na k ( Saputr a , 2003) .
c. Pengaruh Status Pekerjaan Kepala Rumah
Tangga
Be r da sa r ka n ha s il  r e gr e si  logi s t i k, ke pa l a r uma h t angga
di  Provi ns i Suma t e r a Ba ra t  ya ng be ke rj a di s e kt or
f or ma l  me mi l i ki  r i si ko 0,704 ka l i  unt uk me nj a di kan
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a na k me r e ka  mi s ki n a bs ol ut  di b a ndi ngka n ke pa l a
r uma h t a ngga  ya ng be ke rj a  di  se kt or  i nf or ma l . Ni la i
odds ratio 0,704 ya ng ke c i l  da r i 0 (nol)  me mpe r l i hat ka n
ba hwa  ya ng le bi h ber pel ua ng me nye ba bka n a na k
me nj a di  mi s ki n a bs ol ut ada l a h ke pal a  r uma h ta ngga
ya ng be ke rj a  di  s e kt or  inf or ma l . De n ga n de mi ki a n
ke pa l a  ruma h t a ngga  ya ng be ke rj a di s e kt or  i nf or ma l
be r is i ko 1/ 0,704 =  1,420 ka l i a na k me r e ka  me nde r it a
mi s ki n a bs ol ut  di bandingka n de nga n ke pa l a  r uma h
t a ngga  ya ng be ke rj a  di  s e ktor  f or ma l .
Pe ke rj a  se kt or  i nf or ma l  ya ng u mu m di j umpa i  di
Indone s i a  a da  ke c e nder unga n unt uk me mi l i ki
pe nda pa t an ya ng r e nda h da n r e si ko ke t i da kpa st i an
us a ha  ya ng t i nggi  s e hingga  s e di ki t  unt uk bi sa
di a nda l ka n dal a m me mba ngun r uma h t a ngga  ya n g
s ej aht er a . Se ba ga i ma na  di ke mu ka ka n ol e h Hida ya t
( 1978) , pe ke rj a  di  se kt or  inf or ma l  ber ci ri ka n ke gi a t an
us a ha nnya  t i da k t er or ga nis ir  de nga n ba i k, t i da k punya
ij i n usa ha , t e knologi  be rs ifa t  pr i mi ti f , s e rt a  moda lnya
ke c i l . De nga n de mi ki a n, da pa t  dii ndi ka si ka n ba hwa
ke pa l a  ruma h t a ngga  ya ng be ke rj a di s e kt or  i nf or ma l
a ka n c e nde rung me nj a di ka n r uma h t a ngga  t e r s e but
be r a da  pa da kondi si  ke t erba t as a n e konomi . Apa bil a
or a ng t ua  be r ada  pa da kondi si  e konomi  ya ng t e r ba t as
a ka n be ri mba s  ke pa da a nak ya i t u a ka n be r kur a ngnya
pe r hat ia n te r ha da p ke but uha n a na k ba hka n pa da  kondi si
e ks t r i m. De nga n ke a da a n i ni  a ka n me ma ks a  a na k unt uk
be ke rj a me mba nt u or a ng t ua  da n ke hil a nga n ma s a
ka na k - ka na k me r e ka  ( Us ma n, 2002) .
d. Pengaruh Status Pekerjaan Ibu
Be ke rj a dal a m pe nel it i an ini  me ma ka i  kons e p be ke rja
me nur ut  BPS. Be ke rj a  me r upa ka n me l a ku ka n ke gi a t an
ya ng be r t uj uan untuk me mpe r ol e h pe ngha si la n at au
ke unt unga n pa l ing s e di ki t s e l a ma  s a t u j a m da l a m
s e mi nggu t e ra khi r . Se or a ng i bu da l a m r uma h t a ngga
ya ng t ur ut s er t a be ke rj a bi as a nya  be rt uj ua n unt uk
me mba nt u me na mba h pe ngha s il a n r uma h t a ngga  da l a m
r a ngka  pe me nuha n ke but uha n r uma h t a ngga  i t u s e ndi ri .
Da r i  ha si l  pe ngol a ha n Sus e na s 2013, i bu dar i  a nak
Ba l it a  di  Suma t e r a  Ba r at  s eba nya k 53,2 pe rs e n be ke rj a.
Be r da sa r ka n ha s il  r e gr e si  logi s t i k, pel ua ng a na k Ba l ita
ya ng i bunya  t i da k be ke rj a me nj a di  mi s ki n a bs ol ut  1,222
ka l i  di ba ndi ngka n de nga n ana k Ba l it a ya ng i bunya  ti dak
be ke rj a .
T e mua n i ni  s ej a la n de nga n ha s il  pe ne li ti a n Dong ( 2015)
pa da  r uma h t a ngga  di  Ind one s ia , di ma na  i a  me ne li ti
ke t e r ka i ta n a nta ra bargaining power ( da ya  t a war )
wa ni ta  ya ng be ke rj a  da la m pe nga mbi l a n ke put us a n di
r uma h t a ngga . Ha s i l  pe nel it i annya  me n ya t a ka n ba hwa
a da  hubunga n pos it if  a nt ar a  j a m ke rj a  pada  s eor ang
wa ni ta  da n da ya  ta wa rnya  da l a m pe nga mbi l a n
ke put us a n di r uma h ta ngga . W a nit a  ya ng be ke rj a
me mi l i ki  pe r a na n da n me mi l i ki  da ya  t a war  dal am
pe ng a mbi l a n ke put usa n sepe r ti  da l a m ha l  pe ndi di kan
da n ke s e ha ta n ana k. J a di s e or a ng ibu ya ng be ke rj a
s e l ai n a ka n me na mba h pe ngha s i l a n r uma h t a ngga  j uga
a ka n me ni ngka t ka n pe r ana nnya  da la m pe nga mbi l an
ke put us a n di  r uma h t a ngga nya .
e. Pengaruh Tempat Tinggal
K e be r ada a n  s uat u  r uma h  t a ngga   ber da sa r ka n  te mpa t
t i ngga l   j uga   tur ut me m p e n ga r uhi  fa kt or  sos ia l  e konomi
r uma h t a ngga . Ha l  i ni  s e baga i ma na  t e l a h di ke mu ka ka n
ol e h T e or i  Ekol ogi s  Br onf e nbr e nne r  bahwa  s e ti a p
pe r iode  pe r ke mba nga n ma nus i a be rhubunga n denga n
b e r ba ga i fa kt or ya ng me ndukung pe r ke mba nga nn ya
s e per ti  li ngkunga n t e mpa t  t ingga l nya . Da r i  ha si l  r e gr e si
l ogi s ti k di da pat  nil ai odds ratio 0,809. Ini  a r ti nya  a na k
Ba l it a ya ng t i ngga l  di  da e ra h pe des a a n ber is i ko
1/ 0,809= 1,236 ka li  me nde ri t a  mi s ki n a bs ol ut
di b a ndi ngka n de nga n ana k Ba l it a  ya ng ti ngga l  di da er ah
pe r kot a an. Ha l i ni  j uga  s ej a la n de nga n t e mua n
Pus pone gor o ( 2013) , pr oba bil it a s ke mi s ki na n a nak
Ba l it a  pada  r uma h t a ngga  de nga n r a ta - r a t a  pe nge l ua r an
ya ng t e r l et a k pa da kua nti l pe rt a ma  t a hun 2008 - 2010
di pe nga r uhi  ol e h wi la ya h t empa t  t i ngga l .
Ha l  i ni  me ngi ndi ka s i ka n ma s i h t e rj adi nya  ke t i mpa nga n
pe mba nguna n f a si lit a s ya ng be r ka i t a n de nga n
pe me nuha n ke but uha n dasa r  a na k Ba l it a  di  Suma t e ra
Ba r a t. Per be da a n ke t er se dia a n fa si li ta s  t e rut a ma  dal am
ha l  i nf or ma s i , pe ndi di ka n da n ke s e ha ta n a kan
me nj a di ka n ke t i mpa nga n int el e kt ual it a s a nt a ra  a na k -
a na k pe de s aa n de nga n pe r kot a a n pa da
pe r ke mba nga nnya  di  ma s a  me nda t a ng.
f. Pengaruh Jumlah Anak
Ba nya kn ya  j uml a h Ba li ta da l a m r uma h t a ngga  bi s a
me nj a di  c er mi na n ti ngka t ke be r ha s il a n pr ogr a m
ke l ua r ga  be r enc a na  da lam ha l  pe nga t ura n j ar a k
ke l a hi ra n. Se ma ki n ba nya knya  Ba l it a  ya ng t i ngga l  a kan
me na mba h s e ma ki n be r a tnya  be ba n ruma h t a ngga
da l a m me me nuhi  ke but uha n da s ar  a na k Ba l it a . Ha s il
r e gr e si  l ogi st i k me nunj ukka n ni la i odds ratio se bes a r
0,701. M a ka  pr oba li li ta s  a na k Ba l i t a  ya ng t i ngga l  pa da
r uma h t a ngga  ya ng me mi l i ki  Ba l it a  l e bi h da ri  1 ( s at u)
1/ 0,701= 1,427 ka l i me nj a di  mi s ki n a bs ol ut
di ba ndi ngka n de nga n a nak Ba l i t a  ya ng t i ngga l  pa da
r uma h t a ngga  ya ng ha nya  me mi l i ki  s at u a na k Ba li ta .
Ti nggi nya  pe l ua ng ya ng t e rj a di  pa da  r uma h t a ngga
ya ng me mi l i ki  Ba l it a l e bi h dar i  sa t u a na k
me n gga mba r ka n ba hwa  pe nga t ur an j a r a k ke l a hi r an
me nj a di  s al a h s at u f a ktor  ya ng do mi na n da l am
t e rj a di nya  ke mi s ki na n a bs ol ut  pa da  a na k.
Ana l is is  Ke mi s ki na n Ana k Ba l it a  pa da  Ruma h Ta ngga …| Nasri Bachtiar
37
KESIMPULAN
Ana k Ba l i t a  di  Suma t e r a  Ba r a t  se bes a r  74,1 pe rs e n
me nde r i t a  ke mi s ki na n a bs ol ut  ( te r pa par  pa da  dua
di me ns i  a t au l e bi h pa da ke but uhan da s ar ) . 25,9 per s en
ya ng t i da k mi s ki n s e c ar a  abs ol ut . Se ba nya k 9,7 pe r s en
a na k Ba l it a t er depri va s i  e mpa t  di me ns i  a t au ti dak
t e r pe nuhi  s at upun dar i ke e mpa t  ke but uha n da s ar nya .
Ha nya  2,5 per s e n ya ng be na r - be na r t er beba s  da ri
de pri va s i  e mpa t  di me ns i  a t a u ya ng t e r penuhi  se mua
ke but uha n da s ar nya . Dili hat  dar i  ma s i ng - ma s i ng
i ndi ka tor  ke but uha n da s ar pa da  a na k Ba l i ta , t ingka t
pe nc a pa ia n t e rt inggi  a da l ah ke pe mi l i ka n a kt e  ke la hir a n
di i kuti  ole h ti ngka t  pe me nuha n ASI e ks kl us i f  da n
i muni s a si  da s ar  l engka p. S e da ngka n c a pa i an t er e ndah
a da la h par ti si pas i  pe ndidi kan pr a  s e kol a h ( PAUD) .
M e nur ut kl a si fi ka s i  wi l a ya h te mpa t  ti ngga l , ti ngka t
pe me nuha n ke but uhan da sar  pa da  Ba li t a  ya ng t i ngga l  di
wi l a ya h per kot a an le bi h ti nggi  da r i pa da  ya ng t i ngga l  di
wi l a ya h pe de s aa n ke c ual i unt uk i ndi ka tor  i muni s a si
da s ar  l e ngka p. Da r i  ha si l  re gr e s i  l ogis ti k, f a kt or  ya ng
s i gni fi ka n me nye ba bka n a na k be r pel ua ng ber a da  p a da
kondi s i  ke mi s ki na n a bs ol ut  a da l ah pe ndi di ka n ke pa l a
r uma h t a ngga , pe ndi di ka n ibu, s ta t us  pe ke rj a a n ke pal a
r uma h t a ngga , ke gi a t a n ut a ma i bu, wil a ya h te mpa t
t i ngga l , da n j uml a h Ba li ta  da l a m r uma h t a ngga .
Be r ka i t an has il  t e mua n, pe nga r uh pe ndi di ka n pa da
ke pa l a  r uma h t angga  ma upun pa da i bu si gni fi ka n
t e r ha da p ke mi s ki na n a na k pa da  Bal it a , ma ka  ha l  i ni
he nda knya  me nj adi per hati a n ya ng l e bih s e ri us ba gi
pe me r i nt ah. Pe nge nta s a n ke mi s ki na n a na k Ba l it a  da pat
di mul a i  denga n a da nya  per ba i ka n t i ngka t  pe ndi di ka n
ma s ya r a ka t  te r ut a ma  dif okus ka n pa da  ge ner a si
me nda t a ng. Pe ndi di ka n das a r me r upa ka n ha k s eti a p
wa r ga  ne ga r a . Pe me r i nt a h pe rl u me ngga l a kka n l a gi
pr ogr a m wa j i b bel aj a r  sembi l a n t a hun khus us nya  di
Suma t e r a  Bar at  sa mpa i  tunt a s . Sel ai n i t u ba gi  ya ng
s uda h put us  se k ol a h ka rena  ke t i da kma ua n me r e ka ,
di per l uka n pe mbe r da ya a n e konomi  me l a l ui  pel at i ha n
ke t e r a mpi l a n a ga r  me r eka  ma ndi ri  dan me nj a di
pr odukt if .
Ha s i l pe neli ti a n i ni  me nunj uka n ba hwa  ke pal a  r uma h
t a ngga  ya n g be ke r j a  di  s e ktor  i nf or ma l  c ender ung unt uk
me mi l i ki a na k ya n g mi s ki n a bs olut . Untuk i t u
di per l uka n pe r an pe me r i nt ah da la m me mbi na  pe ke rj a  di
s e kt or  i nf or ma l . Pe rl u ada nya  pe mbi na a n me nge na i
ke a hl i a n ( skill) , ke te r a mpi lan da n da la m ha l  pe ma s ar a n.
Se l ai n i tu j uga  pe me r i nt a h pe r lu me mba ngun ke mi t r a an
de nga n pe r banka n me l a l ui  pa ke t  UK M dan kr e dit  l una k.
De nga n de mi ki a n diha ra pka n se kt or  i nf or ma l  bi sa  maj u
da n ber s ai ng s e hi ngga  bi sa  me nj a di  mot or pe ngge r ak
pe r e konomi a n khus us nya  di  Suma t e r a  Ba r at .
Se l a nj ut nya  s e or a ng i bu ya ng be ke rj a c e nde r ung
a na knya  t i da k me nga l a mi  ke mi s ki na n a bsol ut
di ba ndi ng i bu ya ng t ida k be ke rj a . Unt uk it u pe rl u
ke bij a ka n pe nga da a n la pa nga n ke rj a  ba gi  pe re mpua n,
na mun j a m ke rj a  dan pe ngupa ha nnya  har us  me mi ha k
pa da  per e mpua n . Unt uk i t u pe r lu a da nya  pe mbe r da ya a n
e konomi  kr e a t i f  da n r e spons i f b a gi  i bu r uma h t a ngga .
Ha l  i ni  sej a l an de nga n pe ne l it ia n Dong ( 2015)  ba hwa
j uml a h j a m ke rj a  pa da s e ora ng i bu dal a m r uma h t a ngga
be r hubunga n pos it if  de nga n posi s i  t a war nya  da l am
pe nga mbi l a n ke put us an di  r uma h t a ngga nya .
Pe nga mbi l a n ke put us an i ni  t e r ma s uk da l am
me ne nt uka n pe ndidi ka n dan ke s e ha ta n ba gi  ana k.
Ha s i l te mua n da ri  pe nel it i an ini j uga me nuj ukka n
ba hwa  a na k Ba l it a  ya ng t ingga l  di  wil a ya h pede sa a n
c e nder ung mi s ki n a bs ol ut  di ba ndi ng a na k Ba l i ta  ya ng
t i ngga l  di  wil a ya h per kot aa n. Unt uk me nga t a s i  hal  i ni
ke s e nj a nga n a nta r  de sa  dan kot a  har us  di kur a ngi  de ngan
c a r a me mpe r c e pat  pe mba nguna n pe des a a n, te r ut a ma
da l a m pe nye dia a n f as il ita s  ke s e ha ta n s e per ti  pos
ke s e ha t an des a , pe mba ngu na n fa s il it as  s e kola h das a r ,
da n pe mba nguna n f a si li tas pe ndidi ka n pr a  s e kol a h
( PAUD) ya ng t e rj angka u ba gi  s e mua  ka l a nga n .
Ba nya kn ya  Ba l i ta  ber pe nga r uh s i gnif i ka n te r ha da p
ke mi s ki na n a bs ol ut  pa da a na k Ba l i ta . Unt uk i tu,
r e kome nda s i  ya ng di sa ra nka n unt uk hal  i ni ya i tu l e bi h
me n ggi a t ka n la gi  progr a m K el uar ga  Be r enc a na  denga n
me mbe r i  l a ya na n pa da  ma s ya r a ka t  be rupa  pe nyul uhan
t e nt a ng pe nga t ur a n j a rak a nt a r ke l a hi ra n, da n
pe mbe r i a n al at  kont r as e psi  gr a t i s . Se l ai n it u ya ng t i da k
ka l a h pe nti ngnya  a da l a h me nge duka s i  ma s ya r a ka t
me l a l ui  pr ogr a m wa w a s a n GENRE ( ge ne ra si
be r e nc a na ) . De nga n demi ki a n di ha r apka n a ka n
t e r be ntuk ke l ua r ga  ke c i l  yang s ej a ht e ra .
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